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Özet : Bu çal›ﬂmada Mart 1995-Mart 1996 tarihleri aras›nda Ancylus fluviatilis Müller 1774’in lokal populasyonlar›nda biyolojik ve
ekolojik araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Her lokalitenin su s›cakl›¤›, pH’s›, elektrik iletkenli¤i, çözünmüﬂ oksijen miktar› ile zemin yap›s›,
fauna ve flora özellikleri ayl›k olarak incelenip; bu ekolojik faktörlerin türün yay›l›ﬂ, populasyon yo¤unlu¤u, populasyon yap›s› ve
geliﬂmesi üzerindeki etkileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca türün yay›l›ﬂ göstermedi¤i 3 tatl›su istasyonu ayn› ekolojik faktörler yönüyle
incelenerek, di¤er lokalitelerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler : Ancylus fluviatilis, ekolojik faktörler, populasyon yo¤unlu¤u

Biological and Ecological Investigations on Local Population
(E¤irdir-Türkiye) of the Ancylus fluviatilis Müller 1774
Abstract : In this study some ecological studies were carried out on the local populations of Ancylus fluviatilis Müller 1774, from
March 1995 to March 1996. Temperature of water, pH, conductivity, oxygen values, structure of ground, faunal and floral features
of each localities’ were investigated monthly, and as well as the effects of these ecological factors on the distribution of this species,
the population density, structure and growth. Also same ecological surveys were realised on the 3 freshwater stations where this
species is absent and compared with the other localities.
Key Words : Ancylus fluviatilis, ecological factors, population density

Giriﬂ

Ancylus fluviatilis; Gastropoda s›n›f›, Pulmonata alt
s›n›f›na (manto solunumu yapan salyangozlar) ve Basommatophora (sucul ortamlarda yaﬂamaya adapte olan)
tak›m›n›n, Ancylidae familyas›na dahildir (1-6). Palearktik
bölgede yay›l›ﬂa sahip olan türün ülkemizde araﬂt›rma
yap›lan bölgelerde geniﬂ yay›l›ﬂ› oldu¤u belirlenmiﬂtir (4,
7-10). Türün gösterdi¤i geniﬂ yay›l›ﬂ yan›nda, alabal›k
zonunun karakteristik canl›s› olmas› ve baz› trematodlara
ara konakç›l›k yapmas› nedeniyle üzerinde en çok çal›ﬂma
yap›lan salyangoz türlerinden biridir (10, 11). Ancak
türün yaﬂam ortam›, yay›l›ﬂ› ve baz› anatomik özellikle ile
di¤er Pulmonat’lardan farkl›l›klar göstermesi tür
üzerindeki ilgiyi art›rm›ﬂt›r. Üzerinde bir çok araﬂt›rma
yap›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, tür üzerinde yap›lan en geniﬂ
araﬂt›rmalardan biri Geldiay (1962)’a aittir. Geldiay;
‹ngiltere’de geniﬂ bir araﬂt›rma sahas› içersinde; türün

yaﬂad›¤› ortam ﬂartlar›n›, beslenmesini, davran›ﬂlar›n›,
derinliklerde da¤›l›ﬂ›n›, yumurta b›rakma dönemini, ayl›k
büyüme oran›n›, populasyonun geliﬂimini ve Göller bölgesindeki yay›l›ﬂ›n› incelemiﬂtir. Araﬂt›r›c› bu türün tatl›su
bitkileri üzerinde yaﬂad›¤›n› ve bu substratlar üzerinde
bulunan algleri besin olarak ald›¤›n› bildirmektedir. Ayr›ca
türün midesinde bulunan alglerin Bacillariophyta
bölümüne ait oldu¤unu ve tespit edilen bu türlerin organizma taraf›ndan seçilerek al›nmad›¤›n› bildirmektedir
(7).
Bu çal›ﬂma ile, E¤irdir civar›ndaki tatl› sularda yaﬂayan
Ancylus fluviatilis’in baz› ekolojik ve biyolojik özelliklerinin
belirlenmesi, elde edilen sonuçlar›n var olan bilgiler ile
karﬂ›laﬂt›r›lmas›, farkl› co¤rafik bölgelerde türün gösterdi¤i ekolojik ve biyolojik özgünlüklerin ortaya konulmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
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Materyal ve Metot
Çal›ﬂmam›z 1995 Mart-1996 nisan aylar› içerisinde
E¤irdir civar›ndaki türün yaﬂad›¤› 6 ve türün yaﬂamad›¤›
3 tatl›su habitat›nda, toplam 13 ayl›k bir sürede gerçekleﬂtirilmiﬂtir (ﬁekil 1).
Türün Yaﬂad›¤› ‹stasyonlar
1. Yukar› Gökdere köyü, Kocap›nar (kaynak): Yörenin
su ihtiyac›n›n sa¤land›¤› bölgedeki birinci kayna¤›n zemini
toprak olup, üzerinde çak›l ve küçük taﬂlar bulunmaktad›r. ‹stasyonda bu türden baﬂka Graecoanotolica kocapinarica (Prosobranchia: Hydrobiidae)’n›n küçük bir populasyonu bulunmaktadad›r.
2. Yukar› Gökdere köyü, Kocap›nar (kaynak ve kanallar›): 1 nolu istasyondaki kaynak suyu ile bunun hemen
alt›nda yer alan iki büyük kayna¤›n tek bir beton kanala
boﬂald›¤› k›s›m araﬂt›rma istasyonu olarak seçilmiﬂtir. Su
ak›ﬂ h›z› oldukça yüksek olup, zemin oldukça sert, hafif
çak›ll›, üzerinde küçük taﬂlar bulunmaktad›r. ‹stasyonda
türe ait bireylerin taﬂlar›n alt ve üst k›s›mlar›nda, beton
duvarlar›n yan taraflar›nda bulundu¤u görülmüﬂtür.
Ayr›ca istasyonda kanal içersinde belirli bölgelerde su
teresi (Nostartium officinale)’nin küçük bir populasyonu
vard›r.
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3. Cire Köyü (kaynak): Köyün içme suyunun sa¤land›¤›
küçük kaynak ve uzant›s›ndan oluﬂan istasyonda, zemin
sert, üzerinde küçük çak›l ve büyükçe taﬂlar bulunmaktad›r. ‹stasyonda türe ait bireylerin genellikle büyük
taﬂlar›n üzerinde, küçük populasyonlar halinde yay›l›ﬂ gösterdi¤i gözlenmiﬂtir. ‹stasyon fauna ve flora yönüyle
oldukça fakirdir.
4. Cire Köyü piknik sahas› (kaynak ve havuzlar›): 3.
istasyonun yaklaﬂ›k 600 m ilerisinde, kaynak ve aya¤›n›
oluﬂturan 3 beton havuz ile kanallardan oluﬂmaktad›r.
‹stasyon zemini sert, üzerinde ince kumlu bir tabaka ile
orta büyüklükte taﬂlar bulunmaktad›r. ‹stasyonda türün
büyük bir populasyonu ile birlikte, bol miktarda tatl›su
hidras› ve Gammarus pulex’in yaﬂad›¤› gözlenmiﬂtir.
5. E¤irdir, P›narpazar› Semti (kaynak): P›narpazar›
Semti’nde yer alan kaynaklardan küçük olan› araﬂt›rma
istasyonu olarak seçilmiﬂtir. Kayna¤›n ç›k›ﬂ›ndan hemen
sonra beton kanal baﬂlamaktad›r. Bu kanal 2.5 m uzunlu¤unda olup daha sonra 9 nolu istasyonun kanal› ile
birleﬂmektedir. Zemin sert, üzerinde küçük çak›l ve taﬂlar
vard›r. ‹stasyonda türün, kayna¤›n göze k›sm›nda küçük
bir populasyonu bulunmaktad›r.
6. Aksu Çay› (kaynak): Sorgun Yaylas›’ndan do¤an ve
Akdeniz’e dökülen Aksu Çay›’n›n kaynak k›sm› istasyon
olarak belirlenmiﬂtir. Zemin oldukça sert olup ve üzerinde
yer yer çeﬂitli büyüklüklerde taﬂlar bulunmaktad›r. Bu
bölgede suyun ak›ﬂ h›z› her mevsim oldukça yüksektir.
Tür, istasyonun göze k›sm›ndan Zindan Ma¤aras›’na
kadar yaklaﬂ›k 2 km lik alanda geniﬂ bir yay›l›ﬂ göstermektedir.
Türün yaﬂamad›¤› istasyonlar

E¤irdir
Gölü

BURDUR

Beyﬂehir
Gölü
6
Aksu Çay›

ISPARTA

7 E¤irdir
5
9
4
8
3
2
1
Kovada
Gölü

KONYA
N

ﬁekil 1.
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Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tatl›su habitatlar›. + : türün
yaﬂamakta oldu¤u istasyonlar, o : türün yaﬂamad›¤› istasynlar (Ölçek 1:800 000).

7. Büyük Gökçeli Köyü (kaynak): ‹stasyon, Köyün 3
km kuzeybat›s›nda yer almaktad›r. Kaynak suyu hemen
ç›k›ﬂta beton bir kanal boﬂalmakta olup, zemini sert ve
üzeri küçük çak›llarla kapl›d›r. Flora ve faunan›n oldukça
fakir oldu¤u istasyonda Theodoxus heldrichi fluviocola
yay›l›ﬂ göstermektedir.
8. Cire (kaynak aya¤›): 3 ve 4 nolu istasyonlar›n
sular›n›n birleﬂmesiyle oluﬂan ak›nt› yata¤› istasyon olarak
seçilmiﬂtir. Zemin toprak ve yer yer çamurludur. ‹stasyonda baz› su bitkileri ile birlikte Radix pregra, Physa
acuta, Planorbis planorbis, Valvata naticina türleri yay›l›ﬂ
göstermektedir.
9. P›narpazar› (kaynak): 5 nolu istasyonun hemen
yan›nda bulunan ve yöre halk› taraf›ndan çamaﬂ›r y›kama
bölgesi olarak kullan›lan yer, istasyon olarak

M. Z. YILDIRIM, Ö. O. ERTAN, A. MORKOYUNLU

belirlenmiﬂtir. Bu istasyonda beton zemin üzerinde küçük
çak›l taﬂlar› vard›r. Makrofitlere ait türlerin bulunmad›¤›
istasyonda Gammarus pulex yay›l›ﬂ göstermektedir.
‹stasyonlar›n fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait
ölçümler ayl›k olarak yap›lm›ﬂt›r. Suyun oksijen miktar›,
elektrik iletkenli¤i ve s›cakl›¤› taﬂ›nabilir ölçüm aletleriyle,
örnek alma an›nda belirlenmiﬂtir. pH ölçümleri ise, biyotoplardan al›nan 1 litrelik su numunelerinin laboratuvara
getirilip ilgili alet ve cihazlardan yararlan›larak tespit edilmiﬂtir (12). ‹stasyonlardaki suyun kimyasal yap›s›n›n
belirlenmesinde ise; her istasyondan Haziran 1995 tarihinde 2 lt’lik cam kavanozlara al›nan su örnekleri laboratuvara getirilerek, standart teknik ve yöntemlere göre
analizleri yap›lm›ﬂt›r (13-16). A. fluviatilis’in populasyon
yo¤unlu¤u ve büyüme oran› saptamada 20 x 20 cm lik
metal çerçeveler kullan›lm›ﬂt›r. Çerçeveler tür populasyonunun bulundu¤u sahalarda farkl› üç bölgeye at›larak
çerçeve içersinde kalan salyangozlar toplanarak, say›lm›ﬂ
ve morfometrik ölçümleri yap›lm›ﬂt›r. Gerekli ölçümler ve
de¤erlendirmelerden sonra yeniden ortama b›rak›lm›ﬂt›r.
Çerçeveler içerisinden say›lan salyangozlar›n ortalamas›
al›narak, çerçeve içi alandan yarlan›l›p m2 deki organizma
say›lar› hesaplanm›ﬂt›r (17). Ayr›ca anatomik çal›ﬂmalar
için farkl› bölgelerden rasgele seçilen örnekler laboratuvarda disekte edilmiﬂtir (1, 4, 5, 6, 19-21).

Tablo 1.

Ortalama

Çal›ﬂma bölgesinde rasgele toplanan 40 ergin A. fluviatilis’e
ait morfometrik ölçümler.
Kavk büyük
çap› mm

Kavk küçük
çap› mm

Kavak
yüksekli¤i mm

kbç/ky*

6.5±2.12

3.92±1.72

3.85±1.62

1.8±0.28

8

5.1

5

2.05

3.5

1.7

1.7

1.52

Maksimum
Minimum

* Kavk büyük çap / kavk yüksekli¤i

Çal›ﬂma yap›lan istasyonlarda ortalama kavk yüksekli¤i 3.85±1.62 mm, kavk büyük çap› ise 6.5 ± 2.22 mm,
kavk küçük çap› 3.92 ± 1.72 ve kavk büyük çap›n›n, kavk
yüksekli¤e oran› 1.8±0.28 dir (Tablo 1). Bu de¤erler
Zhadin (1965)’e göre kavk yüksekli¤i 4 mm, kavk çap› 5
mm dir (1). De¤erler aras›nda küçük de olsa görülen
farkl›l›k, kavk büyüklü¤ünün salyangozun beslenmesine
ba¤l› olarak gerçekleﬂmesinden ve çal›ﬂma yap›lan
lokalitelerin, örneklerin beslenmesine son derece uygun
habitatlar olmas›ndan ileri geldi¤i düﬂüncesindeyiz. Ayr›ca
çal›ﬂmam›zda morfometrik ölçümleri al›nan örneklerin
sadece olgun bireylerden rasgele seçilmiﬂ olmas›, görünen
farkl›l›¤›n bir baﬂka nedenini oluﬂturmaktad›r.
Anatomi

Bulgular ve Tart›ﬂma
Morfoloji

A. fluviatilis’in kavk› külah ﬂeklinde olup, dekstraldir.
Kavkdaki bu yap›, türün yüksek ak›nt›l› sularda
yaﬂamas›na olanak vermektedir (ﬁekil 2). Apertür oval ve
geniﬂtir. Tipik olarak apeks körleﬂmiﬂtir ve medyan
çizginin hafifçe sa¤›nda yer almaktad›r. Kavk üzerinde ince
büyüme halkalar› bulunur. Kavk beyaz veya gri renktedir.
Yine kavk üzerinde, ba¤l› olarak yaﬂayan alglerin neden
oldu¤u koyu yeﬂil veya yeﬂilimsi kahverengi bölgeler
bulunabilir. Çal›ﬂma bölgesinden toplanan örneklerin morfometrik ölçümlerine ait sonuçlar Tablo 1’de verilmiﬂtir.

kbç
ﬁekil 2.

1 mm

kkç

ky

a

Ancylus fluviatilis A. Yandan, B. Üstten görünüﬂ (a: apeks,
kbç: büyük çap›, kkç: küçük çap›, ky: kavk yüksekli¤i).

Araﬂt›rma bölgesindeki farkl› populasyonlara ait
örneklerin genital sistem, sindirim sistemi; özellikle mide,
çene ve radula ve sinir sistemi üzerine yap›lan çal›ﬂmalarda literatürlerde verilen bilgilerden farkl› bir bulguya rastlanm›ﬂt›r. Bulgular›m›z literatürde verilen bilgileri desteklemektedir (1, 4, 5, 6, 19-21).
Lokalitelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
Araﬂt›rma yap›lan istasyonlar materyal ve metod
k›sm›nda verildi¤i gibi; zemin yap›s›, derinlik ve su ak›nt›
h›z› özellikleri bak›m›ndan birbirine benzemektedir.
Lokaliteler florastik özellikler aç›s›ndan, genellikle
makrofitlerin bulunmay›ﬂ› yönüyle de birbirine benzerlik
göstermektedir. Araﬂt›rma bölgesinde genel olarak A. fluviatilis’lerin kaynak sular› ve uzant›lar›n›n h›zl› ak›ﬂl›
k›s›mlar›nda yay›l›ﬂ gösterdi¤i belirlenmiﬂtir. Bulgular›m›z
türün yaﬂam yeri ile ilgili bilgileri desteklemektedir (1, 4,
5, 6, 19-21).
Araﬂt›rma süresi içerisinde, türün yaﬂad›¤› (istasyon
no l-6) ve türün yaﬂamad›¤› istasyonlar›n (istasyon no
7,8, 9) fiziksel ve kimyasal yap›s›na ait ölçümler ayl›k
olarak yap›lm›ﬂt›r. Sonuçlar; ayl›k yap›lan ölçümlerin orta-
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‹stasyon
No.
1

Türü

Kaynak

2

Kaynak ve

pH

O2
mg/l

S›cakl›k ºC

Elektriki ‹letkenlik
µohms/cm

8.01±0.64

8.72±0.88

10.95±1.89

268.75±62.90

7.6-9.2*

7.8-10.20

9.0-16.0

113.0-353.0

8.30±0.46

9.7±0.87

9.8±1.13

264.58±65.05

uzant›s›

7.7-9.1

8.0-10.5

8.6-12.0

353.0.-113.0

3

Kaynak

8.37±0.70

9.66±1.48

10.91±1.14

250.83±59.82

7.8-10.2

8.2-14.0

9.0-13.0

107.0-315.0

4

Kaynak

8.25±0.62

10.1±1.59

10.96±1.10

258.75±37.67

7.5-9.6

9.0-15.0

9.0-13.0

201.0-315.0

5

Kaynak

8.31±0.47

9.22±0.60

11.13±0.64

482.12±79.57

7.8±9.3

8.1-10.0

10.0-12.0

315.0-567.0

6

Kaynak ve

8.14±0.13

11.11±1.28

7.45±0.68

159.87±10.31

uzant›s›

7.9-8.3

9.8-13.0

6.5-9.0

138.0-170.0

7

Kaynak

8.31±0.69

9.25±0.48

11.63±0.77

274.08-61.07

8.0-10.7

8.4-10.0

11.0-13.0

189.0-353.0

8

Kaynak

8.42±0.47

10.9±3.03

12.98±7.97

402.75±151.18

9

uzant›s›

7.6-9.4

9.0-18.3

1.6-24.0

157.0-630.0

Kaynak

8.43±0.31

8.91±1.24

11.62±0.74

486.75±86.47

8.0-9.0

6.2-10.2

11.0-13.0

315.0-567.0

Tablo 2.

Türün yaﬂad›¤› (istasyon no. 1-6) ve
türün yaﬂamad›¤› istasyonlar›n (7-9)
baz› fiziksel ve kimyasal özellikleri.

* Minimum ve maksimum de¤er aral›¤›

10

20

8

15

S›cakl›k C

25

pH

12

6
4

5

2

0

0

M

N

M
1.‹st
7.‹st

ﬁekil 3.

H

T

2.‹st
8.‹st

A

E E
Aylar

3.‹st
9.‹st

K

4.‹st

A
5.‹st

O

ﬁ

M

Türün yaﬂad›¤› (1-6) ve türün yaﬂamad›¤› istasyonlarda (79) ölçülen pH de¤erleri.

M

ﬁekil 5.

H

T

A

2.‹st
8.‹st

E E
Aylar

3.‹st
9.‹st

4.‹st

K

A

O

5.‹st

ﬁ

M

6.‹st

Türün yaﬂad›¤› (1-6) ve türün yaﬂamad›¤› istasyonlarda (79) ölçülen s›cakl›k de¤erleri.

700

8
6
4
2
M

N

M

1.‹st
7.‹st

ﬁekil 4.

H

2.‹st
8.‹st

T

A

3.‹st
9.‹st

E E
Aylar
4.‹st

K

A

5.‹st

O

ﬁ

M

Elektrik iletkenli¤i ohms/cm

10

628

N

1.‹st
7.‹st

12

0

M

6.‹st

14

Oksijen mg/lt

10

600
500
400
300
200
100
0

N

1.‹st
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lamalar›, standart sapmalar›, maksimum ve minimum
de¤erleri ﬂeklinde Tablo 2’de ve ayl›k ölçümlere ait
de¤erlerdeki de¤iﬂimleri ﬁekil 3, 4, 5, 6’da verilmiﬂtir.
Araﬂt›rma bölgesinde, araﬂt›rma süresi içersinde türün
yay›l›ﬂ gösterdi¤i istasyonlardaki sularda ölçülen pH
de¤eri 8.13 ± 0.11 dir. Minimum ve maksimum de¤er
aral›¤› ise 7.5-10.2 dir. türün yay›l›ﬂ göstermedi¤i istasyonlarda ise pH 8.42 ± 0.22 ve aral›¤› 7.6 - 10.7 dir.
Türün yaﬂad›¤› ve yaﬂamad›¤› istasyonlardaki sular›n hafif
bazik karakterde oldu¤u, pH de¤eri yönüyle önemli bir
farkl›l›k göstermedi¤i belirlenmiﬂtir (Tablo 2, ﬁekil 3).
Genel olarak pulmonatlar›n pH aral›¤› 6.7-9.0 olan sularda yay›l›ﬂ gösterdikleri bildirilmekte olup, bulgular›m›z›n
var olan bilgilerle uyumlu oldu¤u görülmektedir (3, 4, 20,
21).
Türün yaﬂad›¤› (istasyon no 1-6) istasyonlarda,
araﬂt›rma süresi istasyonlarda, araﬂt›rma süresi içersinde
ölçülen çözünmüﬂ oksijen miktar› 9.67 ± 0.76 mg/lt ve
minimum-maksimum de¤er aral›¤› 7.8-13 mg/lt’dir.
Türün yaﬂamad›¤› istasyonlarda (istasyon no 7-9) ölçülen
çözünmüﬂ oksijen miktar› 9.63 ± 0.70 mg/lt, aral›¤› ise
13.3 - 7.2 mg/lt dir (Tablo 2, ﬁekil 4).
Araﬂt›rma yap›lan bütün istasyonlar kaynak ve ak›ﬂl›
sular karakterinde olduklar› için içerdikleri çözünmüﬂ
oksijen miktarlar› bak›m›ndan farks›zd›rlar. Ancak A. fluviatilis’in tatl›su birimlerinin sadece h›zl› ak›nt›l› ve oksijen
içeri¤i yüksek bölgelerde yay›l›ﬂ gösterdi¤i belirlenmiﬂtir.
Bu durum 1 numaral› istasyonda belirgin olarak gözlenmiﬂtir. Eylül ay›nda 1 nolu istasyondaki suyun büyük bir
k›sm›n›n içme suyu olarak al›nmas› nedeniyle biyotopdaki
su ak›nt› h›z› ve buna ba¤l› olarak içerdi¤i çözünmüﬂ oksijen miktar› azalm›ﬂt›r. Bu durum türün yaﬂama ve
üremesini olumsuz yönde etkileyerek ilerleyen aylarda
populasyonun ortadan kalkmas›na neden olmuﬂtur.
Ortamdaki bozulmaya koﬂut bir ﬂekilde populasyonun gittikçe küçüldü¤ü gözlenmiﬂtir. Bulgular›m›z yumurtalar›n
geliﬂiminde ortamdaki çözünmüﬂ oksijen miktar›n›n etkisine iliﬂkin bilgileri do¤rular niteliktedir (7, 19, 20). A.
fluviatilis populasyonlar›n›n bütün aylarda suyun en h›zl›
akt›¤› k›s›mlarda yo¤unlaﬂt›¤›, yine s›¤ ve yavaﬂ ak›ﬂl›
k›s›mlara b›rak›lan örneklerin ak›nt›l› k›s›mlara göç ettikleri gözlenmiﬂtir. S›¤ ve yavaﬂ ak›ﬂl› k›s›mlarda çok az
veya hiç örne¤e rastlanmam›ﬂ olmas›, türün yüksek oksijen gereksiniminin bir göstergesi olarak düﬂünülmüﬂ, bu
koﬂula geniﬂ hoﬂgörülü olmad›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Bunula birlikte bir çok pulmonat türünün çözünmüﬂ oksijene hoﬂgörü aral›¤›n›n 4.0-16.0 mg/lt oldu¤u
bildirilmektedir (20).

Türün yaﬂad›¤› (istasyon no 1-6) istasyonlarda ortalama s›cakl›k 10.20 ± 1.43°C minimum-maksimum ise
6.5-16°C’dir. Türün yaﬂamad›¤› istasyonlarda (istasyon
no 7-9) ölçülen s›cakl›k miktar› ise ortalama 11.99°C ±
4.01°C ve minimum-maksimum aral›¤› ise 1.6-24°C’dir
A. fluviatilis’in di¤er Pulmonatlar›n tersine s›cakl›k
de¤iﬂimine hoﬂgörüsünün düﬂük oldu¤u gözlenmiﬂtir
(Tablo 2, ﬁekil 5). Türün genellikle s›cakl›¤›n›n y›l›n tüm
aylar›nda fazla de¤iﬂiklik göstermeyen sularda geliﬂmesi,
bunun göstergesi olarak düﬂünebilir. Çünkü su s›cakl›¤›n›n
düﬂtü¤ü k›ﬂ aylar› ve yükseldi¤i s›cak yaz aylar›nda populasyonda belirgin bir azalma görülmektedir. Yine tür
örneklerinin, mevsimsel de¤iﬂimlerden kolayca etkilenen
s›¤ ve yavaﬂ ak›ﬂl› kesimlere su hareketleri ile taﬂ›nmas›
durumunda, bu bölgelerden; h›zl› ak›ﬂl› ve su s›cakl›¤›n›n
belirli düzeylerde oldu¤u kesimlere do¤ru göç etmesi
s›cakl›¤›n populasyon üzerinde önemli düzeyde etkili
oldu¤unu göstermektedir. A. fluviatilis’in yaﬂad›¤› istasyonlarda en düﬂük ve en yüksek de¤erler aras›ndaki fark
yaklaﬂ›k 10°C iken, yaﬂamad›¤› istasyonlarda bu fark
yaklaﬂ›k 22°C dir. Bu nedenle türün yaﬂamas› ve
yay›l›ﬂ›nda tatl›su habitat›n›n çözünmüﬂ oksijen miktar› ile
birlikte su s›cakl›¤›n›n da birincil derecede etkili oldu¤u
görülmektedir. Bilindi¤i gibi su s›cakl›¤› ile içerdi¤i çözünmüﬂ oksijen miktar› aras›nda ters bir orant› bulunmaktad›r (Tablo 2, ﬁekil 5). Ayr›ca lokalitelerdeki su
s›cakl›¤›n›n birincil üreticiler olan ve A. fluviatilis’in besinini oluﬂturan alglerin üremesinde birincil bir etkisi oldu¤u
belirtilmektedir (20, 21).
Türün yaﬂad›¤› (istasyon no 1-6) istasyonlarda ölçülen
elektrikli iletkenlik ortalama 259.65 ± 152.45 µohms/cm
olup, minimum-maksimum de¤er aral›¤› 107-567
µohms/cm’dir. Türün yaﬂamad›¤› istasyonlarda (istasyon
no 7-9) ölçülen elektriki iletkenlik ortalama 393.14 ±
109.34 µohms/cm’dir (Tablo 2, ﬁekil 6). Ancak türün
yaﬂad›¤› 5 nolu istasyonda iletkenlik, di¤er istasyonlara
göre oldukça yüksektir. Bunun nedeni; istasyonun hemen
5 m yukar›s›nda yer alan ve ayn› bölgeden ç›k›ﬂ yaparak
uzant›s›yla 5 nolu istasyonla bir kanal içersinde birleﬂen 9
nolu istasyonun yöre halk› taraf›ndan çamaﬂ›r y›kama
sahas› olarak kullan›lmas›, beton kanal ve duvarlar›n her
y›l en az bir defa kireç ile badana yap›lmas› olabilir.
Çamaﬂ›rlar›n y›kanmas›nda kullan›lan yo¤un deterjan ve
badanada kullan›lan kirecin iletkenli¤i art›r›c› bir faktör
oldu¤u belirlenmiﬂtir. 5 nolu istasyonda yay›l›ﬂ gösteren
A. fluviatilis populasyonunun bundan etkilenerek yaln›z
kayna¤›n hemen ç›k›ﬂ›nda dar bir bölgede lokalize oldu¤u
görülmüﬂtür. Bu istasyondaki de¤erlerin s›n›r kabul edi629
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lerek ç›kar›lmas› durumunda türün yaﬂad›¤› istasyonlardaki ortalama elektriki iletkenlik de¤eri 242 ± 47.25
µohms/cm olarak de¤iﬂecektir. Bu de¤er türün yaﬂad›¤›
istasyonlarda elektrikli iletkenli¤in oligotrof karakterdeki
sucul ekosistemler düzeyinde oldu¤unu göstermektedir
(Tablo 2, ﬁekil 6) (12).
Araﬂt›rma yap›lan istasyonlar›n sular›nda yap›lan baz›
kimyasal analizlerin sonuçlar› Tablo 3’de verilmiﬂtir.
Türün yaﬂad›¤› istasyonlardaki (istasyon 1-4) sular genel
olarak kaynak sular› ve uzant›lar› oldu¤u için organik
madde miktar›, sülfat, nitrat, fosfat, OH ve CO3-2
bak›m›ndan fakirdirler. 5. istasyondaki suyun çevre halk›
taraf›ndan temizlik vb. amaçl› olarak kullan›lmas›
nedeniyle biraz yüksek de¤erler bulunmuﬂtur. Türün
yaﬂad›¤› istasyonlar Ca++ ve Mg++ içeri¤i yönünden zengin
sular olup sert su karakterindedir. Araﬂt›rma bölgesi,
jeolojik yap› olarak, kireç taﬂlar›ndan oluﬂan yo¤un
kütlelere sahiptir. Araﬂt›rma yap›lan sular kaynaklanma
yönü ile kireç taﬂ› kütlelerinin aras›ndan ç›kmaktad›r. Bu
nedenle sulardaki Ca++ ve Mg++ miktarlar› yüksektir.
Genel olarak kalsiyum içeri¤i 25 mg/lt’nin üstünde olan
sular›n Gastropodlar›n yay›l›ﬂ›n› olumlu yönde etkiledi¤i,
daha aﬂa¤› de¤erlerdeki sularda daha az yay›l›ﬂ gösterdikleri belirtilmektedir (19). Ayr›ca salyangozlar›n kavk
oluﬂumu ve beslenmesinde birincil derecede etkili olan
kalsiyumun, türlerin yay›l›ﬂ›nda belirleyici etkisi oldu¤u
bildirilmektedir (20). Türün yaﬂamad›¤› istasyonlar›n
(istasyon 7-9) sular› genel olarak birçok kimyasal özelli¤i
ile, türün yaﬂad›¤› istasyon sular›na benzemektedir. Ancak
organik madde miktar›, sülfat ve nitrat içeriklerinde
görülen yüksekli¤in nedeni; bu istasyonlar›n çevresinde
yo¤un meyve bahçelerinde s›k aral›klarla zirai ilaçlaman›n

Tablo 3.

yap›lmas›, evsel at›klar›n bu sahalara at›lmas› ve sular›n
çevre halk› taraf›ndan çeﬂitli amaçlar için kullan›lmas› olabilir.
Üreme Biyolojisi

A. fluviatilis hermafrodit bir tür olup kopulasyon
karﬂ›l›kl›d›r. Araﬂt›rmam›z süresinde, zincirleme kopulasyon olarak tan›mlanan ve genellikle ikiden fazla bireyin
zincir oluﬂturacak ﬂekilde üstüste gelerek gerçekleﬂtirdikleri üreme davran›ﬂ› bütün lokalitelerde izlenmiﬂtir. Kopulasyona giren birey say›s› maksimum 5, ortalam zincirleme kopulasyona giren birey say›s› 3 olarak izlendi.
Araﬂt›rma yap›lan lokalitelerde ilk kopulasyona ocak
ay›n›n son haftas›nda 2 ve 3 nolu lokalitelerde rastlanm›ﬂt›r. Belirtilen zamanda su s›cakl›¤› 2. istasyonda
8.6°C, 3. istasyonda ise 10°C olarak ölçülmüﬂtür. ﬁubat
ay› içersinde tüm lokalitelerde zincirleme kopulasyon
yayg›n olarak izlenmiﬂtir. ﬁubat ay›nda su s›cakl›¤›n›n
6.5°C ile 11°C aras›nda de¤iﬂti¤i belirlenmiﬂtir (Tablo 2,
ﬁekil 5).
Geldiay (1962) kopulasyona giren birey say›s›n› maksimum 7 olarak belirtmektedir (7). Bu say›lar aras›ndaki
farkl›l›k, gözlem yap›lan lokalitelerin kaynak karakterinde
ve h›zl› su ak›nt›s›na sahip lentik habitatlar olmas›ndan
kaynakland›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r. Çünkü Geliday
(1962)’›n çal›ﬂt›¤› lokalitelerin ço¤u lotik karakterde ya da
göle kar›ﬂan ve daha ziyade lentik habitatlard›r (7).

A. fluviatilis’ler yumurtalar›n› yumurta kapsülü ad›
verilen jelatinimsi bir kütle içerisinde ortama b›rakmaktad›rlar (ﬁekil 7). Araﬂt›rmam›zda bütün lokalitelerde
genel olarak yumurta kapsülü b›rakma dönemi ocak
ay›n›n son haftas› ya da ﬂubat ay›n›n ilk haftas› ile kas›m

Araﬂt›rma istasyonlar›nda yap›lan baz› kimyasal analizler.
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ay›n›n son haftas› aras›ndaki zaman dilimidir. ‹lk kopulasyona ocak ay›n›n son haftas›nda 2,3 nolu lokalitelerde
rastlan›lm›ﬂt›r. Bütün lokalitelerde ﬁubat ay› içerisinde
zincirleme kopulasyon yayg›n olarak izlenilmiﬂtir. ‹lk kopulasyonun baﬂlama zaman› Geldiay (1962)’›n bildirdi¤i
zamandan yaklaﬂ›k bir ay önce gerçekleﬂmiﬂtir (7). Bu
durumun su s›cakl›¤›n›n üreme olay› üzerindeki belirleyici
etkisinden kaynakland›¤› düﬂüncesindeyiz. Çünkü
çal›ﬂt›¤›m›z lokalitelerin hepsi materyal ve metod k›sm›nda
tan›mland›¤› gibi kaynak sular›d›r. Karakteristik olarak
kaynak sular›nda farkl› mevsimlerde su s›cakl›¤›nda büyük
de¤iﬂmeler oluﬂmad›¤› bilinmektedir (12). Araﬂt›rma
saham›zda su s›cakl›¤› genel olarak bütün mevsimlerde
aral›k ve ocak aylar› d›ﬂ›nda türün üremesi için oldukça
uygundur (Tablo 2, ﬁekil 5). Nitekim Geldiay (1962)’a
göre ilk kopulasyon zaman›nda, su s›cakl›¤›n›n 6.5ºC’d›r
(7). A. fluviatilis’in üreme dönemi ve yumurta b›rakma
süresi ile ilgili bulgular›m›z literatür bilgilerinden farkl›l›k
göstermektedir. Çal›ﬂmalar›n ço¤unda esas olarak Geldiay
(1962)’›n bulgular›ndan al›nt›larla türün üreme dönemi
genelde mart ve nisan aylar› olarak belirtmektedirler (7,
19, 20). Geldiay (1962)’a göre çal›ﬂma yapt›¤› lokalitelerde iki farkl› yumurtlama ortam› ve dönemi bulunmaktad›r (7). Bunlardan k›smen lotik sularda yumurta
b›rakma dönemi nisan ay›ndan may›s ay›n›n sonuna kadar,
lentik karakterdeki lokalitelerde ise temmuz ve a¤ustos
sonuna kadar devam etmektedir. Ancak gerek bölgemizdeki iklimin daha ›l›man ve çal›ﬂma yap›lan lokalitelerin
kaynak karakterinde olmas› nedeniyle türün üreme döneminin daha geniﬂ bir zaman aral›¤›nda gerçekleﬂmesi beklenileilecek bir durumdur.
Yumurta kapsüllerinin; genellikle taﬂlar›n alt yüzeylerine b›rak›ld›¤› ve gündüz saatleri içerisinde taﬂlar›n alt
yüzeylerinde olgun bireylere astlan›lmakla birlikte kapsül
b›rakmad›klar› gözlenmiﬂtir. A. fluviatilis’in lokalitelerden
toplanan yumurta kapsüllerine ait ölçümler Tablo 4’de
verilmiﬂtir.

Araﬂt›rmam›zda türün yumurta kapsülü boyu ortalama 2.81±0.57 mm, geniﬂli¤i 2.44±0.56 mm, içerdi¤i
yumurta say›s› 4.39±1.40 olarak tespit edilmiﬂtir (Tablo
4). Geldiay (1962)’a göre kapsül boyutlar› 3x2.7 ile
3.5x3.2 mm aras›nda de¤iﬂmektedir. Yumurta kapsüllerinin boyutlar› ve içerdi¤i yumurta say›s›, canl›n›n
beslenmesi ile de ilgili oldu¤u için de¤erler aras›nda
farkl›l›¤›n görülmesi beklenilebilecek bir sonuçtur (7, 20,
21).
Tablo 4.

Ortalama
Maksimum
Minimum

Araﬂt›rma sahas› içerisinde A. fluviatilis yumurta kapsüllerine ait ölçümler.
Yumurta kapsülü
boyu mm

Yumurta kapsülü
geniﬂli¤i mm

‹çerdi¤i yumurta

2.81±0.57

2.44±0.56

4.39±1.40

4

4

7

1.8

1.2

2

Populasyonun yap›s› ve yo¤unlu¤u
Araﬂt›rma bölgesi içerisindeki 5 istasyonda A. fluviatilis’in populasyon yo¤unlu¤u ve populasyonun yap›s›
üzerinde 13 ay boyunca yap›lan çal›ﬂman›n sonuçlar› ﬁekil
8 a, b, c, d ve e’de verilmiﬂtir. Araﬂt›rma yap›lan bölgede
2, 3, 4, 5. istasyonlarda ocak sonu ve ﬂubat ay› içerisinde
A. fluviatilis’lerin yumurtalar›n› d›ﬂar› b›rakmas› ve yavru
bireylerin yumurtadan ç›kmas› sonucunda, mart ay›ndan
itibaren populasyon yo¤unlu¤unda bir art›ﬂ ve buna ba¤l›
olarak populasyonun yap›s›n› oluﬂturan bireylerin morfometrik ölçüm ortalama de¤erlerinde bir azalma söz
konusudur (ﬁekil 8 b, c, d, e). Ayr›ca yumurta b›rak›lan ve
daha sonra ölen yaﬂl› fertler, ortalama büyüklük
de¤erlerin düﬂmesinde etkilidir. Yaﬂl› fertlar›n ölümleri en
yo¤un nisan ve may›s aylar›nda olmaktad›r. Bu nedenle

ﬁekil 7.

A. fluviatilis’e ait yumurta kapsülleri
(k: kapsül, y: yumurta).
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3 nolu istasyonda (Cire Köyü Kaynak) A. fluviatilis’in populasyon yo¤unlu¤u ve populasyondaki örneklerin kavk
büyük çap› ortalamalar›n›n de¤iﬂimi.
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5 nolu istasyonda (E¤irdir, P›narpazar› Kaynak) A. fluviatilis’in populasyon yo¤unlu¤u ve populasyondaki örneklerin
kavk büyük çap› ortalamalar›n›n de¤iﬂimi.

mart, nisan ve may›s aylar› içerisinde populasyonun büyük
bir k›sm› genç fertlerden oluﬂmaktad›r. Bu geliﬂme may›s
ve temmuz ay›na kadar sürmektedir. Olgunlaﬂan genç
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2 nolu istasyonda (Yukar› Gökdere Köyü Kocap›nar) A. fluviatilis’in populasyon yo¤unlu¤u ve populasyondaki örneklerin kavk büyük çap› ortalamalar›n›n de¤iﬂimi.
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1 nolu istasyonda (Yukar› Gökdere Köyü Kocap›nar) A. fluviatilis’in populasyon yo¤unlu¤u ve populasyondaki örneklerin kavk büyük çap› ortalamalar›n›n de¤iﬂimi (ö.s : Örnek
say›s› / 100, K.Ç : Kavk büyük çap› mm).
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4 nolu istasyonda (Cire Köyü piknik sahas› kaynak) A. fluviatilis’in populasyon yo¤unlu¤u ve populasyondaki örneklerin kavk büyük çap› ortalamalar›n›n de¤iﬂimi.

fertlerin yumurta vermesi ve bunlardan yavrular›n ç›kmas›
ile eylül, ekim ve kas›m aylar› boyunca populasyon
yo¤unlu¤unda bir art›ﬂ görülmektedir. Ancak sonbahar
aylar›ndaki art›ﬂ, ilkbahar aylar›ndaki art›ﬂdan daha azd›r
(ﬁekil 8, b, c, d). Populasyon yo¤unlu¤u en az aral›k, ocak
ﬂubat aylar›nda görülmektedir. De¤iﬂen ekolojik faktörlerin türün yaﬂamas›n› engelleyici düzeye ulaﬂmas›, temel
besinlerini oluﬂturan alglerin bu dönemde azalmas› ve
önceki aylarda yumurta veren bireylerin ölmesi, bu durumun temel nedeni olarak düﬂünülmektedir. Türün
yaﬂad›¤› bütün istasyonlarda populasyonun yap›s› ile populasyon yo¤unlu¤u aras›nda ters bir orant›n›n bulundu¤u belirlenmiﬂtir (ﬁekil 8 a, b, c, d, e). Populasyon
yo¤unlu¤u artt›kça populasyonu oluﬂturan örneklerin
ortalama büyüklüklerinde bir azalma görülmektedir. Populasyon yo¤unlu¤unda azalma görüldü¤ü dönemlerde ise,
populasyonu oluﬂturan örneklerin genellikle olgun ve
çevre koﬂullar›na dayan›kl› büyük bireylerden oluﬂmas›
nedeni ile örneklerin ortalama büyüklüklerinde bir art›ﬂ
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oldu¤u belirlenmiﬂtir.
1. istasyonda ise maksimum populasyon yo¤unlu¤u
mart 1995 ile nisan 1995 aylar›nda gerçekleﬂmiﬂtir (ﬁekil
8 a). Özellikle a¤ustos ay›n› takiben populasyon
yo¤unlu¤unda bir azalma görülmektedir. Eylül ay›
içerisinde ise istasyondaki suyun büyük bir k›sm›n›n çevre
halk› taraf›ndan içme suyu olarak al›nmas› nedeniyle, istasyondaki su miktar› ve ak›ﬂ h›z›nda büyük azalma
gerçekleﬂmiﬂtir. Bu durum istasyonda lokalize olan A. fluviatilis populasyonu birey say›s›nda h›zla azalmaya yol
açm›ﬂ ve özellikle yo¤un yavru ölümleri meydana
gelmiﬂtir. ﬁekil 8 a’daki grafikte eylül ve kas›m aylar›
içinde kavk çap› oran›nda görülen yükselme, biyotopda
oluﬂan bozulma nedeni ile populasyon yap›s›nda olgun ve
de¤iﬂen koﬂullara tolerans› daha yüksek olan büyük bireylerin bulunmas›ndan ileri gelmektedir. Takip eden aylarda
istasyonda populasyon ortadan kalkm›ﬂt›r.

sular›n pH de¤erinin 7.5-10.2, çözünmüﬂ oksijenin 7.813 mg/lt, s›cakl›¤›n 6.5-16.5ºC, elektriki iletkenli¤in 107567 µohms/cm s›n›rlar›nda de¤iﬂti¤i belirlenmiﬂ olup,
türün kalsiyum ve magnezyumun yüksek oldu¤u sert
sularda yaﬂad›¤› tespit edilmiﬂtir. Türün ekolojik faktörlere dar hoﬂgörülü ve belirlenen aral›klardaki temiz sularda yaﬂ›yor olmas› nedeniyle ekolojik araﬂt›rmalarda ve
yetiﬂtiricilikle bir biyo-indikatör olabilece¤i sonucunu vermektedir. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› alanlarda yo¤un zincirleme kopulasyon olay› gözlenmiﬂtir. Üreme döneminin literatürde belirtilenlere oranla daha geniﬂ bir zaman
aral›¤›na yay›ld›¤› belirlenmiﬂtir. Çevrede insan etkinli¤i
sonucu ortaya ç›kan kirleticilerin türün populasyon alan›n›
s›n›rlad›¤›, populasyonu tamamen ortadan kald›rd›¤›
sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bu saptamalar›n di¤er canl› türleri
için geçerli olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.

Teﬂekkür
Sonuç
Genel olarak pulmonatlar eurotopik olmas›na karﬂ›n,
A. fluviatilis stenotopik bir türdür. Bu türün yaﬂad›¤›

Çal›ﬂmam›zda kimyasal analizlerin yap›lmas› ve
de¤erlerin yorumlanmas›nda yard›mlar›n› esirgemeyen
Kimyager Ramazan Atay’a teﬂekkür ederiz.
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